**NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM**

**MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN - KHỐI 5**

**Năm học: 2022 – 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **MÔN**  **NGÀY**  **Kiểm tra** | **Trọng tâm ôn tập** |
| **Tiếng Việt**  Ngày kiểm tra  11/5/2023 | **1. Đọc thành tiếng:**  Ôn các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 33 (SGK TV5 - tập 2)   * Yêu cầu:   + Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, diễn cảm  + Nắm được nội dung bài  + Trả lời tốt các câu hỏi cuối bài  **2. Đọc hiểu:**  Rèn kỹ năng đọc hiểu một số văn bản (thơ, văn xuôi, truyện) và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.  **3. Chính tả:** Nghe viết 1 đoạn (thơ, văn xuôi) khoảng 100 chữ/15 phút từ bài tập đọc hoặc từ một văn bản khác có nội dung phù hợp với các chủ điểm đã học.  **4. Luyện từ và câu:**  - Các kiểu từ: Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)  - Các từ loại: danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, đại từ.  - Nghĩa của từ: từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.  - Mở rộng vốn từ theo các chủ điểm đã học.  - Các phép liên kết câu: phép lặp từ ngữ, phép thay thế từ ngữ, phép nối.  - Cách nối các vế câu trong câu ghép.  - Các dấu câu: Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép.  - Đặt câu theo yêu cầu.  - Xác định câu:  + Theo thành phần của câu: TN, CN, VN  + Theo kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?  + Theo mục đích nói: câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm.  **5. Tập làm văn:**  Ôn các dạng bài đã học: tả cảnh, tả người, tả đồ vật, tả cây cối, ...... |
| **Toán**  Ngày kiểm tra  12/5/2023 | **1. Số học:**  - Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân  - Đọc, viết, so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên, phân số, số thập phân.  - Các tính chất của số tự nhiên, phân số, số thập phân.  - Tìm thành phần chưa biết của phép tính.  **2. Đại lượng**  - Đổi các đơn vị đo: độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, đơn vị đo thời gian.  - Các phép tính với số đo thời gian  **3. Hình học:**  - Chu vi các hình đã học: hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn.  - Diện tích các hình đã học: Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.  - Thể tích các hình: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương  **4. Giải toán có lời văn:**  - Các dạng toán điển hình  - Giải toán về tỉ số phần trăm  - Các bài toán liên quan đến tỉ lệ.  - Toán chuyển động đều  . |